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1.0 HYRJA
Fjala shkollë rrjedh nga greqishtja (skoli) që në gjuhën shqipe do të thotë thotë largim nga
puna, pra me nënkuptimin se nëse kryen shkollë ti do të largohesh nga puna fizike. (1)
Shkolla e pare shqipe u themelua më 7 Mars të vitit 1887 në Korçë, në kohën e Perandorisë
Osmane. Nga shkolla e parë shqipe në vitin 1887 e deri më sot kanë kaluar plot 122 vjet.
Por gjatë këtyre viteve arsimi në vendin tonë ka pësuar ndryshime dhe gjatë viteve ka
njohur një zhvillim si cilësor, ashtu edhe shifror. Aktualisht në të gjithë territorin shqiptar
shtrihen rreth 2137 shkolla të ndara në cikle përkatëse publike e jo-publike. Por numrin më
të madhe shënojnë shkollat e ciklit 9-vjeçar.(3)

Shkolla është një institucion i projektuar për mësimin e nxënësve nën drejtimin e mësuesve.
Shumica e vendeve kanë sisteme të arsimit formal, i cili zakonisht është i detyrueshëm.
Emrat për shkollat atyre vendeve ndryshojnë por në përgjithësi përfshijnë shkollën fillore
për fëmijët e vegjël dhe shkollat e mesme për të rinj që kanë përfunduar arsimin fillor. Një
institucion arsimor i arsimit të lartë është zakonisht një shkollë e lartë, kolegj apo
universitet.(3)

Përveç këtyre shkollave kryesore, nxënësit në një vend të caktuar mund të ndjekin shkollat
para dhe pas arsimit fillor dhe të mesëm. Kopshti ose arsimi parashkollor janë institucione
edukative dhe arsimore për fëmijët shumë të vegjël (zakonisht mosha 3-5).(3)
Arsimi në Kosovë zhvillohet në institucione shoqërore dhe private. Mësimi në shkollat
fillore në Kosovë mbahet në pesë gjuhë: në gjuhën
shqipe, serbe, boshnjake, turke dhe kroate.(2)
Institucionet shtetërore të arsimit në Kosovë qeverisen nga Ministria e Arsimit Shkencës
dhe Teknologjisë (MASHT).
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Ka edhe shkolla jo-qeveritare, shkollat e ashtuquajtura "shkolla private". Shkollat private
mund të kërkohen kur qeveria nuk ka organizim adekuat të arsimit. Shkollat tjera private
gjithashtu mund të jenë fetare, të tilla si shkollat e krishtera, hawzas, yeshivas, kuranore
etj., apo shkolla që kanë një standard më të lartë të arsimit ose edhe të atilla që kërkojnë të
nxisin arritje të tjera personale. Për çdo fëmije qe meson ne shkollë i duket vetja si një
zbulues qe noton ne oqeanin e mesimeve dhe të diturisë. Shkollat jane edhe institucione qe
mbeshtesin demokracine, ku nxenesit mesojne per vlerat demokratike, patriotizmin dhe
marrin kulture e njohuri shkencore.(4)

(1). https://mesoshqip.wordpress.com/2012/11/16/qka-do-te-thote-fjala-shkolle/
(2)https://sq.wikipedia.org/wiki/Arsimi_n%C3%AB_Kosov%C3%AB
(3)https://sq.wikipedia.org/wiki/M%C3%ABsonj%C3%ABtorja_e_Kor%C3%A7%C3%ABs
(4)https://kk-arkiva.rks-gov.net/suhareke/City-guide/History.aspx

1.1. SHKOLLAT NE SUHAREKË
Theranda e sotme shtrihet në pjesën verilindore të Prizrenit, përkatësisht në Rrafshin e
Dukagjinit. Është qendër bukur e rëndësishme meqenëse gjendet në rrugën që të lidh me
Prishtinën, Prizrenin, Ferizajin dhe Rahovecin.(1)

Në komunën e Suharekës sistemi arsimor është i organizuar nga ai parafillor e deri te arsimi
i mesëm i lartë. Në këtë komunë ekziston një çerdhe, 41 shkolla fillore (23 shkolla amë dhe
18 paralele), dhe 3 shkolla të mesme. Në infrastrukturën shkollore janë bërë disa investime
në këto dy vite si me mjete të MASHT, po ashtu edhe me mjete vetanake të komunës.(2)
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Hapësira shkollore në këtë komunë është relativisht e mirë, me përjashtim të shkollave të
mesme ku ka nevojë për zgjerim të hapësirës shkollore. Përveç infrastrukturës, problem
mbetet kualiteti i mësimdhënies dhe disiplina në shkollë. Komuna përballet me vështirësi
në sigurimin e kuadrit të kualifikuar, sidomos për lëndët e anglishtes, artit dhe matematikës.
Rekrutimet e stafit arsimor për çdo vit janë burim i kritikave mes pozitës dhe opozitës duke
u hedhur akuza për politizim të stafit arsimor.(2)

Komuna e Suharekës numron një numër të konsiderueshëm të shkollave si në pjesën urbane
po ashtu edhe në atë rurale. Vraniqi është një ndër fshatrat e Komunës së Suharekës në të
cilën është planifikuar të projektohet dhe rindërtohet Shkolla Fillore, e cila ekziston
aktualisht por duhet të rrënohet për arsye të kushteve të papërshtatshme për të vijuar
mësimin, pasi që shkolla nuk është ndërtuar në raport me dendësinë e popullsisë së vendit.
Nuk sigurojnë hapësirë të mjaftueshme për punë, kanë mungesë të hapësirave për mësim,
laboratoreve, biblotekave etj.
Parcela ku do të rindërtohet shkolla fillore është e vogël dhe nuk i përmbush kërkesat për
ndërtimin e një shkolle të re sipas standardeve të parapara me rregullore te komunës, për
këtë arsye duhet të bëhet shpronsimi i parcelave fqinje.

(1)https://kk-arkiva.rks-gov.net/suhareke/City-guide/History.aspx
(2). http://www.komunat.institutigap.org/Files/suhareka/2009/Suhareka-raporti%20komunal.pdf

3

1.2. QELLIMI DHE IDEJA E PROJEKTIT

Edukimi është gjëja kryesore në jetë , arsimi na jep një kuptim të botës rreth nesh dhe na
ofron një mundësi për ta përdorur diturin me meçnuri. Për të fituar respekt nga shoqëria dhe
për të udhëhequr një jetë të lumtur dhe begatëshme ne duhet të arsimohemi.

Suhareka është e njohur me bukuri natyrore por që fatkeqësisht janë të pashrytëzueshme,
por ky vend plotëson kushtet urbanistike për ngritjen e shkollave.Gjithashtu ka një numër të
madhë të banorëve afro 82,000 banorë. Duke marrë parasysh këto potenciale që i ka si qytet
duhet të bëjmë të pamundurën t’i shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundëshme.

Faktorët kryesor që me kanë inspiruar për projektimin e kësaj shkolle janë kushtet
momentale të shkolles ekzistuese, që fatkeqësisht nuk i plotëson kushtet e duhura për
arsimimin adekuat të nxënësve po ashtu edhe për kushtet e duhura të punës për
mësimdhënësit.

Qëllimi i këtij projekti është krijimi i një qasje tjeter të shkollave me një koncept të ri, ku
me këtë koncept nënkuptojmë zgjerimin e hapësirave punuese dhe rekreuese për secilin
individ. Po ashtu edhe sjellja e një dizajni të ri për ndërtimin e objekteve shkollore.
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2.0. PËRSHKRIMI TEKNIK

▪

Objekti: shkollë fillore

▪

Etazhiteti: P+2

▪

Lokacioni: Vraniq, Suharekë

2.1. LOKACIONI
Lokacioni në të cilën gjendet shkolla është në fshatin Vraniq të Suharekës .
Duke marrë parasysh numërin e banorëve të këtij fshati ,po ashtu edhe inkuadrimi i dy
fshatrave të tjerë në këtë shkollë atëher shkolla ekzistuese nuk është e mjaftueshme për të
gjith këta fshatra. Sipërfaqja e objektit ekzistues është 408 m² . Për këtë arsye duhet te
ndërtohet një objekt i ri shkollorë me një sipërfaqe më të madhe.
Qasja direkte ne rrugë, orientimi shumë i mirë, vizura të mira, terreni i rrafshët dhe shumë i
përshtatshëm për ndërtimin e shkollës së re.

Fig. 1. Lokacioni
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2.2. ANALIZAT E LOKACIONIT

2.2.1. Ndikimet atmosferike në lokacion

-Lokacioni ka orientim te mirë dhe është i hapur në të katër anët, ka vizura të mira ,po ashtu
drita depërton lirshëm.

Fig.2.0. Diellosja

Fig.2.1. Erërat

2.2.2. Destinimi i parcelave fqinje
Lokacioni gjendet brenda një zone banimi , ku nga të tri anët është i rrethuar me banim dhe
nga një anë është i lirë.
Legjenda:
Banim Individual

Fig.3.Destinimi i parcelave fqinje
6

2.2.3. Qasjet në lokacion

Qasja në lokacion është vetëm nga njëra anë që është ana lindore dhe ka lidhje direktte në
rrugë. Po ashtu infrastruktura është në gjendje shumë të mirë, nuk ka pengesa në qasjen në
lokacion.

Fig.4. Qasjet në lokacion

2.2.4. Gjelbrimi

Sipas analizave mund të shihet mirë se lokacioni është i rrethuar mjaftë mirë me gjelbrim të
ulët po ashtu edhe të lartë.

Fig.5. Gjelbrimi
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2.2.5. Vizurat e lira
Për sa i përket vizurave të lira, lokacioni i ka vizurat të lira ne katër anët dhe hapjet nuk
kufizohen.

Fig.6. Vizurat e lira

2.2.6. Zhurmat
Në bazë të destinimit të objektit i cili kërkon qetësi atëher duhet të kemi parasysh aspektin e
zhurmës. Nga ana lindore ,zhurma vije si rezultat i qarkullimit të makinave në rrugë.

Fig.7. Zhurmat
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3.0. KONCEPTI

Duke marr parasysh rrethanat, kushtet dhe nevojat e nxënësve si dhe mësimdhënësve, në
mënyrë që të krijohet një ndërlidhje e mirë si psikologjike, shpirtërore ashtu edhe fizike,
fillimisht fillova të krijojë idenë nga këto tri pika kyçe për të arritur në një rezultat adekuat
për të gjithe ata që do të kenë qasje apo do të vijojnë një orar të caktuar qdo ditë në shkollë.
Fillimisht, fillova me thjeshtësin e vijave të drejta duke vazhduar më pas me kub si formë e
rregullt gjeometrike, kubin të cilin e evoulova gradualisht për të arritur deri te një formë e
pa komplikuar,e cila nga jasht do të duket një pastërti e qartë arkitektonike-moderne, por
gjithmonë duke e ruajtur funksionin komfort përbrenda. Finalizimi i idesë dhe zhvillimi i
konceptit ndër faza padyshim që solli në pah projektimi e një shkolle e cila do ti plotësoj
kërkesat e gjithanëshme.

Fig.8.Koncepti

9

4.0. FUNKSIONI

4.1. PËRMBAJTJA E FUNKSIONËVE
Etazhiteti i shkollës: P+2

4.1.1.Perdhesa:

4.1.2.Hyrja

Hyrja është e pozicionuar në pjesën lindore dhe e dizajnuar në mënyrë reprezentative dhe
lehtë të dallohet. Po ashtu ka një streh në hyrje.

4.1.3.Klasat

Shkolla është e projektuar në nivelin fillor të arsimit (I-IX) dhe ka kapacitet prej 200
nxënës. Klasat (I-IV) janë të vendosura në përdhes, kurse në katin e parë janë te vendosura
klasat (V-IX). Klasat kanë sipërfaqe të ndryshme prej 50m² deri në 60m², ku në secilën prej
tyre është e inkuadruar nga një hapësirë e veçant për mësuesit, ku kanë sipërfaqe prej 6m².
Hapësira e mësuesve është transparente që të vëzhgohen nxënësat nga aty. Po ashtu në
secilen klas ka të vendosur dollapa për nxënës.
Po ashtu në katin e I-rë është e vendosur bibloteka me sipërfaqe prej 360m², dhe 3 laborator
ku kanë të inkuadruar nga një depo dhe hapësirë të veçant për mësuesit me sipërfaqe prej
40m² deri 87m².
Në katin e II janë të vendosur edhe 3 laborator me siperfaqe prej 90m² deri në 130m², po
ashtu edhe një sallë e lirë për aktivitete të ndryshme me sipërfaqe prej 120m².
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4.1.4.Administrata
Administrata është e vendosur në përdhesë ku përmban:
•

Zyra e drejtorit me sipërfaqe prej 27m²

•

Zyra e sekretarit me sipërfaqe prej 25m²

•

Zyra e takimeve të profesorëve me sipërfaqe prej 58m²

4.1.5.Nyjet sanitare

Nyjet sanitare janë të vendosura në të gjitha katet, ku janë të ndara për stafin e
administratës dhe për nxënësit. Secila nga ato kanë edhe wc për përsonat me aftësi të
veçanta.

4.1.6.Kuzhina

Duke e ditur se mësimi zhvillohet gjatë tërë dites atëherë është paraparë që kuzhina të jetë
me sipërfaqe më e madhe duke përfshirë depo dhe kthinen për përgaditje të ushqimit.
Kuzhina është e orientuar në veri dhe mund të shfrytëzohet edhe nga i gjithë stafi i shkollës
dhe nxënësit.
•

Kuzhina dhe depo, kanë sipërfaqe prej 300m²

4.1.7.Salla e edukatës fizike
Salla është e orientuar në veri e cila është e mbuluar me qëllim që të shfrytëzohet edhe gjatë
dimrit. Kjo sallë ka edhe hyrjen e veçantë edhe nga jashtë që të shfrytëzohet edhe nga
banorët e fshatit. Po ashtu ka edhe nyjet sanitare dhe garderobat të ndarë me gjini.
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4.2. NDËRLIDHJA E FUNKSIONËVE
Të gjitha funksionet e përfshiera në shkollë kanë një ndërlidhje të shëndoshë në mes vete.
Fillimisht, ato ndërlidhen në bazë të funksionit që përmbajnë, dhe pastaj përputhen edhe në
aspektin e komunikimit.

5.0. ARKITEKTURA
Arkitektura e shkollës i përgjigjet ndryshimeve demografike, si dhe bazohet në kërkesat e
reja sociale dhe mjedisore. Arkitektura e objektit lidhet me dy konceptet kryesore të tij,
enterierin dhe eksterierin, ku bashkëvepron me objektin në tërësi. Sa i përket hapësirave të
mbrendshme është bërë ndërlidhja mes standardëve dhe funksionit:
Dizajni dhe planifikimi i klasave është mjaft fleksibil, duke mundësuar lëvizjën e lirë të
nxënësve dhe mësuesve,
Secila klasë është e organizuar në trajta të ndryshme grupore, me qëllim të bashkëveprimit
sa më të madh të nxënësëve në mes vete,
Eksterieri do të duket një pastërti e qartë arkitektonike-moderne, por gjithmonë duke e
ruajtur funksionin komfort përbrenda. Bënë ndërlidhjën me psikoligjinë e fëmijëve dhe
individëve të tjerë, si dhe ndërlidhjën me ambientin. Ndër të tjera, qëllimi kryesorë është që
kjo ndërtesë të jetë shembull i dizajneve të ardhshme për një destinim të tillë.
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5.1. KONSTRUKSIONI
Ndërtesa ka sistem konstruktiv skeletor. Duke marrë parasysh se etazhiteti i tij është P+2,
shtyllat kanë dimensione 30x40cm.
Muret e brendshme karakterizohen me termoizolim dhe zë izolim mjaftë të qëndrueshëm, si
dhe janë të suvatuara nga të dyja anët.
Kulmi i shkollës, është kulm i rrafshët me pjerrtësi të vogël, me qëllim të largimit të
ngarkesave nga rreshjet atmosferike. Kulmi i sallës është kulm me pjerrtësi nga njëra anë e
tij.

5.2. MATERIALET
Kur bëhet fjalë për fëmijet duhet të kemi kujdes gjatë përshtatjes së secilit material sipas
normave dhe standardeve.Në hapësirat e brendshme janë përdorur materiale natyrore, të
cilat në asnjë mënyrë nuk cenojnë shëndetin dhe as sigurinë e fëmijëve.
Inventari i klasave është i punuar nga druri dhe metali. Dollapet të cilat janë të vendosura
në klasa janë nga metali, me ngjyra të ndryshme. Dyshemja është nga linoleumi.

13

6.0 PËRMBYLLJA
Shkolla në fjalë vjen në pah me një ide krejtësisht ndryshe nga shkollat e tjera që ekzistojnë
tanimë. Ideja jonë ishte që të vinim me një frymë të re dhe një koncept ndryshe për shkolla,
ku fëmijeve dhe mësimëdhënësve ju ofrohet komoditeti dhe ngrohtësia e duhur.
Ngjyrat që janë përdorur brenda shkollës krijojn një energji pozitive tek fëmijet, ka shumë
hapësira rekreuese, po ashtu edhe në ambientin e jashtëm nuk mungojnë hapësirat e
gjelbëruara, po ashtu edhe një mini amfiteater.
Qysh në fëmijëri, fëmijet kanë mundësin për edukim, arsimim dhe socializim nëpër
ambientet shkollore.
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